Althusser over het marxisme by Manschot, Henk Antoon Maria
  
 University of Groningen
Althusser over het marxisme
Manschot, Henk Antoon Maria
IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.
Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record
Publication date:
1979
Link to publication in University of Groningen/UMCG research database
Citation for published version (APA):
Manschot, H. A. M. (1979). Althusser over het marxisme. s.n.
Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).
Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.
Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.
Download date: 12-11-2019
te  weer leggen.  Marx  ver t rek t  te lkens  van de  po l i t iek  ekonomiese u i t -
legg ingen om z tdn  daar tegen a f .  te  ze t ten .  Z í jn  e igen theore t ies  kader
komt  eers t  in  he t  verdere  ver loop van Das Kap i ta l  in  z í jn  zeLfs tand ig -
he id  naar  voren .
A 1 s  d e z e  h y p o t h e s e  j u i s t  i s ,  d a n  m o e t  h e t  e e r s t e  h o o f d s t u k  g e l e z e n
worden a ls  een teks t  waar in  de  k r i t iek  op  de  po l i t ieke  ekonomie  we l is -
waar  le id t  to t  he t  voordurend aangeven van rb reuk l i jnen t  maar  nog n ie t
a l t i j d  t o t  h e t  f o r m u l e r e n  v a n  d e  e i g e n  t h e o r i e .  D e  t e k s t  h e e f t  d a a r o m
ten aanz ien  van de  res t  van  Das Kap i ta l  voora l  een k r i t iese  en  prope-
d e u t i e s e  w a a r d e  ( 4 3 ) .
Zo  komen we u i te inde l i j k  T^7eer  te rech t  b i j  de  in te rpre ta t iev raag,
e e n  k e r n p r o b l e e m  u i t  d e  h i s t o r i e s e  e p i s t e m o l o g i e ,  h e t  a n d e r e  t v e l d '
waarmee A l thusser  z ídn  bez íg  houdt  b i j  he t  v raags tuk  van de  ideo log ie .
4 , 5 .  S a m e n v a t t i n g
V a n u i t  v e r s c h i l l e n d e  i n v a l s h o e k e n  h e e f t  A l t h u s s e r  g e p r o b e e r t  h e t  i d e o -
l o g i e b e g r i p  v a n  d e  h i s t o r i e s - m a t e r i a l i s t i e s e  t h e o r i e  i n  k a a r t  t e  b r e n g e n .
Deze kaar t  laa t  nog ve le  open p lekken z íen .  De begr ipsvorming is  on-
v o l t o o i d .  D e  s a m e n h a n g  t u s s e n  d e  v e r s c h i l l e n d e . o n d e r d e l e n  i s  n i e t  a l t i j d
u i t g e w e r k t .  K o r t o m ,  d e  t h e o r i e  v a n  d e  i d e o l o g i e  i s  o n g e l i j k m a t i g  o n t -
w ikke ld .  Dat  b l i j k t  ook  daar  \ ^ raar  de  'omwegt  v ia  de  psychoana lyse  nog
n ie t  van  b innen u i t  in  he t  marx isme is  hernomen.
D e z e  s i t u a t i e  i s  n i e t  a l t i j d  b e g r e p e n .  V ó ó r  e n  t e g e n s t a n d e r s  h e b b e n
gemeen,  da t  ze  vaak  b i j  één  aspekÈ o f  onderdee l  z í jn  b l i j ven  s taan zonder
d i c  i n  h e t  g e h e e l  t e r u g  t e  p l a a t s e n .  D a t  h e e f t  g e l e i d  t o t  h e f t i g e  b e -
schu ld ig ingen,  weer legg ingen en  po lemieken waarb i j  he t  e rop  leek  a lso f
de  au teurs  een wedst r i jd  \ ^ /a ren  aangegaan om de meest  kwetsende t i te l :
D e  t c a s e t  A l t h u s s e r  ( J . L e w i s ) ;  A l t h u s s e r :  e e n  b u i k s p r e k e n d  s t r u k t u r a l i s m e
( A .  G l u c k s m a n n ) ;  V a n  d e  é n e  h e i l i g e  f a r n i l i e  n a a r  d e  a n d e r e  ( R . A r o n ) ;
E e n  p s e u d o - t r u k t u r a l i s m e ,  p s e u d o - m a r x i s t  ( A .  S c h a f f )  .
Om deze en  andere  k r i t ieken op  hun waarde te  kunnen schaÈten,  ze t  i k
t o t  b e s l u i t  n o g  e e n s  d e  v o o r n a a m s t e  e l e m e n t e n  v a n  A l t h u s s e r s  i d e o l o g i e -
b e g r i p  b i j  e l k a a r .  D e z e  e l e m e n t e n  b e - r i n d e n  z L c h  n i e t  a l l e  o p  h e t z e l f  d e
a b s t r a k Ë i e n i v o .  G l o b a a l  k a n  m e n  z e g g e n  d a t  d e  e e r s t e  v i e r  d e t i d e o l o g i e






- - _ -
heË voora fgaande,  he t  ideo log iebegr ip  voor  een k lassenmaaÈschapp i j
e n  v o o r  d e  k a p i t a l i s t i e s e  p r o d u k t i e w i j  z e  
"
1 .  D e  h i s t o r i e s - m a t e r i a l i s t i e s e  t h e o r i e  b e g r i j p t  e l k e  s a m e n l e v i n g s -
v o r m  a l s  e e n  g e s t r u k Ë u r e e r d  g e h e e l  d a c  m e t a f o r i e s  u i t e e n g e l e g d  k a n
w o r d e n  i n  d r i e  n i v o t s .  H e t  i d e o l o g i e s e  n i v o  d a t  s a m e n  m e t  h e t  j u r i d i e s -
po l i t ieke  de  bovenbou\^z  vor rn t ,  heef  t  een e igen,  onher le idbare  p laa ts
en funk t ie  d ie  n ie t  ongedaan gemaakt  word t  door  he t  fe i t  da t  de  ideo-
l o g i e  ' i n  l a a t s t e  i n s t a n t i e t  w o r d t  b e p a a l d  d o o r  d e  e k o n o m i e s e  b a s i s .
2 .  De funk t ie  van de  ideo log ie  l ig t  in  de  reproduk t ie  van de  arbe ids-
k rach t  en  van de  produk t ieverhoud ingen.  De tbepa l ing  in  laa ts te  ins tan t ie r
e n  h e t  e i g e n  e f f e k t  v a n  d e  i d e o l o g i e  o p  h e t  e k o n o m i e s e  e n  p o l i t i e k e  k u n -
nen a l1een vanu iË d i t  gez ích tspunt  inz ich te l i j k  gemaakt  worden.
3 .  De reproduk t ie funk t ie  i s  de  marx is t iese  u i twerk ing  van de  voor -
o n d e r s t e l l i n g  d a t  i d e o l o g i e  o n t s p r i n g t  a a n  e e n  v e r h o u d i n g :  n a m e l i j k  d e
imag ina i re  verhoud ing  van de  mensen to t  hun ruerke l i j ke  bes taansvoor -
waarden.  De voors te l l ingen d ie  u i t  deze verhoud ing  voor tkomen z í jn  daar -
om noodzake l i j k  imag ina i r ,  da t  w i l  zegger .  gekenmerkË door  een ' recon-
na issance méconna issance I  -s  t ruk tuur .
4 .  I d e o l o g i e  i s  m a E e r i e e l  e n  m a a t s c h a p p e l i j k :  z í j  w o r d t  g e r e a l i s e e r d
i n  p r a k t i j k e n ,  g e h e l e n  v a n  r i t u e l e n  e n  r e g e l s  d i e  d o o r  i n s t i t u t i e s  w o r -
d e n  g e k r e ê e r d  e n  g e ê f f e k t u e e r d .  V a n w e g e  d e z e  b e s t a a n s w i j z e  g a a t  i d e o l o -
g i e  a a n  d e  i n d i v i d u e n  v o o r a f .  D e  i d e o l o g i s e r i n g  v a n  h e t  i n d i v i d u  v o l -
t rek t  z ídn  a ls  een proces  van invoeg ing  in  bes taande ideo log iese  pa t ronen,
e e n  p r o c e s  d a t  d o o r  h e t  i n d i v i d u  n i e t  a 1 s  z o d a n í g  w o r d t  b e l e e f d .
5 . I n  e e n  k l a s s e n m a a t s c h a p p i j  i s  d e  i d e o l o g i e  g e e n  h o m o g e e n  g e h e e l .  D e
i d e o l o g i e  i s  u i t g e s p l i t s t  i n  m e e r d e r e  r e g i o ' s  e n  v e r d e e l d  i n  v e r s c h i i l e n d e
tendensen.  In  de  k lassenmaatschapp i j  i s  de  ideo log ie  dus  een k rach tenve ld ,
De heersende k lasse  kan a l leen dan verzekerd  z í jn  van de  kont inuer ing  van
d e  m a a t s c h a p p e l i j k e  v e r h o u d i n g e n  w a n n e e r  z í j  o o k  h e t  i d e o l o g i e s  n i v o
b e h e e r s t .  D e  s t r i j d  o m  d e  i d e o l o g i e s e  h e e r s c h a p p i j  k a n  z o w e l  b i n n e n  d e
r e g i o t s  a l s  t u s s e n  d e  r e g i o t s  w o r d e n  g e v o e r d ,
6 .  I n  d e  k a p i t a l i s t i e s e  p r o d u k t i e w i  j  z e  k o m t  d e  i d e o l o g i e s e  r e p r o d u k t i e
t o t  s Ë a n d  i n  e e n  v e e l h e i d  v a n  r d e o l o g i e s e  s t a a t s a p p a r a t e n "
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